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Abstrakti

Ndërtimtaria është veprimtari specifike ekonomike që ka për synim ngritjen dhe
rikonstruktimin e objekteve ndërtimore. Si veprimtari, ajo realizon produktin e caktuar,
objektin ndertimor-arkitektonik. Ndërtimtaria veqohet për shkak të aktiviteteve të shumta që
nevojiten për arritjen e një rezultati brenda një afati kohor. Secili aktivitet si proces
teknologjik ka kohëzgjatjen e tij.
Varësisht nga natyra e projektit kemi:
•

Aktivitete që kryhen në vartësi nga aktivitetet tjera paraprake

•

Aktivitete të pavarura, që kryhen në të njejtën kohë me aktivitet tjera.

Planifikimi dhe strukturimi i aktiviteteve punuese në varësi të kohës quhet plan dinamik i
punës. Paraqitja e aktiviteteve dhe kohëzgjatjes së tyre bëhet me metoda të ndryshme, por
është e rëndësishme që paraqitja të jetë e thjeshtë dhe lehtë e kuptueshme. Disa nga metodat
për organizimin e planeve dinamike janë:
•

Ganttogrami

•

Metoda rrjetore

•

Metoda probabilitare

Ky punim ka për qëllim studimin e metodave paraprake dhe arritjen në përfundime rreth
përdorimit të tyre në projekte ndërtimore. Gjithashtu ky punim shqyrton cilësisë dhe
efektivitetit e proceseve të menaxhimit,

monitorimit dhe kontrollit të projekteve

inxhinierike, duke paraqitur modele dhe forma të ndryshme për llogaritjen e performancës së
tyre.
Pas shqyrtimit të metodave për organizim të planeve dinamike ky punim bën analizimin e
aktiviteteve ndërtimore për objektin P+1.

I

Abstract
Construction is a specific economic activity that deals with building objects and reconstructing objects. As an activity, it realizes a certain product that we call building object. Construction is evident due to the many activities needed to achieve a result within a timeframe. Each
activity as a technological process has he’s duration.
Depending on the nature of the project we have:
•

Activities that are carried out depending on other prior activities

•

Independent activities, carried out at the same time with other activities.

Planning and structuring of working activities depending on time and they called a dynamic
work plan. The presentation of their activities and their duration is done by different methods,
but it is important that the presentation is simple and easy to understand. Some of the methods for organizing dynamic plans are:
•

Ganttogram

•

Networking method

•

Method of probability

This thesis aims at studying the preliminary methods and making conclusions about their use
in construction projects. This thesis also examines the quality and effectiveness of the engineering, monitoring and control processes of engineering projects, presenting different models and forms for calculating their performance.
After reviewing the methods for the organization of dynamic plans, I analyze the construction activities for building P + 1.
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1. HYRJE
Konceptin e parë të “Project Manager” e ka paraqitur Vitruvio me veprën e tij në formë
dorëshkrimi të quajtur “De Architectura” të shkruar rreth viteve 30 mbas lindjes së Krishtit. Ai
mendonte se veprat inxhinierike para se të ndërtoheshin duhet të ishin të mbështetura në bazat
ligjore të kohës, të zgjidhej me kujdes vendi i ndërtimit dhe t’i jepej një rëndësi të veçantë
menaxhimit të kostos. Ai theksonte rëndësinë e figurës së “Project Manager” i cili kishte
përgjegjësinë kryesore për eficencën e realizimit të punimeve dhe duhet të kishte një ndërthurje
të kompetencave teknike, menaxheriale, ekonomike dhe juridike. Me kalimin e viteve evoluoi
dhe koncepti i personit përgjegjës për ndërtimin e veprave inxhinierike, ku nuk ishte më
arkitekti figura qendrore e ndërtimit të projektit por u fut koncepti inxhinierit, profesionistë të
cilët kishin kryer studime në shkencat matematikore. (Smith. 2004).
Organizmi i punës si shkencë paraqitet në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX. Disa
principe të kësaj shkence janë përdorë qysh në kohërat e lashta. Pothuajse secili shtet ka
kontribuar në një formë në pasurimin e kësaj lëmie andaj shkenca e organizimit të punës
fillon me punimet e para sistematike dhe hulumtuese të disa autorëve në lëmin e drejtimit të
prodhimtarisë industriale (Rodiqi. 2004). Këto punime fillestare kanë pasur bazë empirike, pra kanë
qenë të fituara prej përvojë s e jo prej analizave teorike . Më vonë në shekullin e XX shkenca e
organizimit fiton edhe bazën e saj teorike, por e cila shumë vështirë mund të përmblidhet në një
tërsi. Në fillet e studimit të organizimit paraqitet një rrymë e cila më tepër i jep rëndësi
organizimit formal,e më pak marrëdhënieve ndërnjerëzore

në

organizatë. Kjo është e

ashtuquajtur Perspektiva Klasike e Menaxhimit. Më vonë zhvillohet një rrymë e re që hulumton
marëdhëniet ndërnjerëzore dhe kushtet në të cilat punon punëtori. Rrymat e reja bashkëkohore i
japin rëndësi të dy këtyre pikëpamjeve dhe tentojnë kah integrimi dhe zgjidhja sistemore e
problemit, duke përfshirë të gjitha rrethanat ekzistuese. Perspektiva klasike e menaxhimit ka
pasur një qasje racionale ndaj punës. Kryesisht tendenca ka qenë, të përparohet produktiviteti
me supozim se aktiviteti i organizatës është rezultat i angazhimit të pjesëve të saj. Në një
mënyrë, është tentuar që organizatat të bëhen makina efikase.
Këtu, dallojmë tri drejtime themelore.
•

Menaxhimi shkencor, që fokusohet në të punësuarit. Përfaqësues të këtij drejtimi janë:
Taylor, Gantt, Emerson dhe Gilberth.
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•

Principet Administrative, që përqëndrohen në proceset e brendshme. Përfaqësohen nga
Fayoli, Follet dhe Berndard.

•

Organizatat byrokratike, që përqëndrohen në formalizimin e organizatës. Në këtë
drejtim jep kontribut Max Weber. (Rodiqi. 2004)

Kontributi i kësaj rryme ishte fillimi formal i studimit të menaxhimit. Gjithashtu, ajo ka
identifikuar shumë procese kyqe, funksione, dhe shkathtësi të menaxhimit, të cilat edhe sot
janë bazë për t’i kryer punët si duhet.
Qëllimi i punimit ?
Pengesë në realizimin e një projekti nuk janë vetëm problemet juridike, mjedisore dhe
projektuese. Në proceset ndërtimore ose teknologjike një rëndësi e veçantë u kushtohet
problemeve logjistike, organizativ edhe menaxhuese.
Për realizimin e suksesshëm të projektit të ndërtimit është e domosdoshme që plani dinamik të
kalkulohet sakt, duke i perfshirë të gjitha asetet në posedim. Duhet të zbatohet lloji i duhur i
planit dinamik,në varësi të llojit dhe madhësisë së objektit. Në mënyrë që këto plane të kenë
kuptimin e tyre të plotë ato duhet mbikqyren dhe përditësohen çdo herë. Ky punim paraqet
rezultatet e një hulumtimi në shumë literatura gjë që më ka shtyrë të bëjë krahasime dhe
konkluza mes metodave për organizim të planeve dinamike të punës. Dëshira për të vazhduar
karrieren time ne fushën e organizimit të punës ka qenë njëra nga arsyet e këtij hulumtimi, andaj
studimin nga lloje të ndryshme literaturash e kam konsideruar si permirrësim mbi njohuritë e
mija në këtë fushë.
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2. KONCEPTI I PËRGJITHSHËM MBI PLANET DINAMIKE
2.1 Historik i shkurtër
Edhe pse proceset efikase të menaxhimit të projektit janë përdorur vetëm në 150 vjetët e fundit,
menaxhimi i projektit ka qenë prezent që nga lindja e njerëzimit. Kjo vërtetohet nga të bëmat e
mahnitshme të inxhinierisë së ndërtimit në kohët e lashta për projektet komplekse që kanë
mbijetuar edhe sot. Secili “krijim” nga ana e njeriut pa marrë parasysh epokën ka rrjedhë si
pasojë e një organizimi, ku vlenë të veçohet periudha pas shekullit XX, periudhë kjo në të cilën
njeriu ka arritur të bëjë hapa gjigant në fushën e shkencës dhe rregullimit të mirëqenies së tij.
Shekulli XX fillon me krijimin e tabelës Gantt. Inxhinieri amerikanë Henry Gantt projektoi një
metodë grafike për planifikimin dhe kontrollin e një orari pune dhe regjistrimin e progresit të tij
pastaj në vitin 1911 Frederik Taylor botoi një libër, "Parimet e Menaxhimit Shkencor", i cili
bazohej në përvojën e tij në industrinë e çelikut. Qëllimi i librit ishte që t'i jepte punonjësve të
pakualifikuar mundësinë për të punuar në projekte të reja komplekse duke mësuar aftësi të
ndryshme në mënyrë të shpejtë përmes thjeshtësisë. Përveç kësaj, ai identifikoi sa punëtorë do të
punonin në mënyrë rutinore nën kapacitetin e tyre nëpërmjet shitjes për të arritur sigurinë e
punës në të ardhmen. Ai gjithashtu identifikoi nevojën për të krijuar sisteme pagash të bazuara
në nxitje dhe për të përfituar nga teknikat e kursimit të kohës. Shumë nga parimet në librin e
Taylor gjejnë zbatim në proceset e punës edhe në ditët e sotme. (Mubarak.. 2015).
Pas Luftës së Dytë Botërore, menaxherët e projekteve filluan të ndjekin dy mënyra
matematikore të kryerjes dhe menaxhimit të projekteve.
Teknika PERT (Metodë probabilitare),që analizon detyrat individuale duke caktuar një kohë
minimale për përfundimin.
Metoda e rrugës kritike, ose CPM, faktorët në aktivitetet e projektit, sa kohë do të ndërmarrin
aktivitetet për të përfunduar dhe marrëdhëniet midis aktiviteteve dhe pikave të tyre
përfundimtare. Sidoqoftë, CPM-ja shpejt u mbush me konfuzion.
Periudha prej vitit 1980-2010 me të drejtë quhet periudha e dixhitalizimit. Zhvillimi i
kompjuterit luajti një rol të madh në historinë e menaxhimit të projektit. Kompjuterët sollën
lidhjen dhe komunikimin perfekt mes fazave të menaxhimit.
Në vitin 1990 interneti u bë i disponueshëm gjerësisht nëpërmjet mjeteve dial-up. Disa subjekte
të menaxhimit të projektit krijuan sisteme për qëllime të menaxhimit të projektit.
Me opsionet kompjuterike të kontrolluara dhe algoritme komplekse që u zhvilluan, menaxherët
filluan të përfundojnë më shumë punë në më pak kohë dhe me më pak gabime se kurrë më parë.
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Zhvillimi i internetit rezultoi në krijimin e aplikacioneve për menaxhim të projekteve të bazuara
në web. Sot aplikacionet për menaxhimin e projekteve të bazuara në web mund të shihen në
pajisjet mobile, kompjuterët individualë dhe sistemet ERP në shkallë të gjerë.

2.2 Planet dinamike të punës
Në literaturën shqiptare me termin “Projekt” nënkuptohet një bashkësi vizatimesh dhe skicash
të cilat janë prodhuar si rezultat i imagjinatës, llogaritjeve të caktuara inxhinierike dhe matjeve
në terren, të bazuara në normat dhe kodet në fuqi, të cilët kanë si qëllim përfundimtar
materializimin e një produkti i cili mund të jetë një makineri, një ndërtesë ose një seri veprash
ndërtimore (Dervishi. 2015).
Planifikimi është njëri prej katër funksioneve themelore të menaxhimit. Planifikimi është
përcaktimi paraprak i hapave të punës në formë të dokumentuar. Këto dokumente quhen plane
dinamike. Planifikimi është pjesë e gjitha niveleve menaxhuese, prej atyre strategjike deri te ato
operuese (punët në punishte). (Rodiqi. 2004) Planet mund të kenë forma të ndryshme: verbale,
grafike, numerike, tabelare, ose edhe virtuale. Në përgjithësi, planet mund të jenë plane që
përcaktojnë kryerjen e punëve gjatë kohës (planet dinamike), apo plane që nuk varen nga afatet
kohore (plane statike), psh. Specifikimi i materialit është plan statik. Hartimi i planeve kërkon
eksperiencë, intuite dhe paramendim të një niveli të kënaqshëm.
Pjesa kryesore e një plani dinamik të punës është realizimi operativ i punës. Plani operativ
përcakton në mënyrë të qartë kush, kur, me çka dhe ku do t’i kryejë punët. Në plane do të
përcaktohen aktivitetet më të cilat do të ndërtohet objekti dhe resurset e nevojshme për t’i
realizuar aktivitetet. Planet kanë strukturën e lidhshmërisë së aktiviteteve ne varshmëri me
kohën, dmth. te planet dinamike, aktivitetet qendrojnë në funksion të kohës, kurse koha varet
nga fuqia punëtore mekanizimi dhe materialet qe përdoren gjatë realizimit të punëve. Në
realizimet e sakta të planeve dinamike rol kyq luajnë resurset njerëzore dhe ato të makinerive.
Puna profesionale (sipas normativave ndërtimore) dhe përdorimi i makinerive të duhura rezulton
në përmbushje të planit dinamik të punimeve, çdo pengesë apo vonesë në aktivitetin punues
ndikon në rritjen e kostos së ndërtimit gjë që shkon në dëm të investitorit.

Gjatë perpilimit të planeve dinamike duhet pasur parasysh:
1. Analizimi i detyrës projektuese dhe përcaktimi i strategjisë së projektit.
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2. Analiza e kushteve të lokacionit.
3. Analizimi i teknologjisë dhe përcaktimi i metodave të punës.
4. Dimensionimi dhe pervetësimi i mekanizmit.
5. Analiza e kostos së ndërtimit.
6. Definimi i sistemit të kontrollit të ndërtimit dhe cilësisë së punëve.
7. Projekti i punëve pergatitore dhe rregullimi i punishtes.
8. Elaborati i mbrojtjes në punë.
9. Elaborati i Mbrojtjes së mjedisit.

2.3 Menaxhimi i planeve dinamike (operative) të punës
Organizimi i projekteve nënkupton balancimin e shkathët të resurseve (ashtu që të realizohet
qëllimi i projektit në kohë të caktuar dhe pa tejkalim të shpenzimeve të lejuara) dhe
përshtatjen me ndryshimet në rrethinën ekzistuese reale. Faktorët më të rëndësishëm në
menaxhimin e projektit janë:
•

Afati kohor

•

Shpenzimet

•

Cilësia

Menaxhimi si një veprim mundëson planifikimin, organizimin dhe udhëheqjen e njerëzve
dhe resurseve për arritjen e synimit të dëshiruar me një rezultat të dëshiruar. Ky është në të
vërtetë një proces i ndërmarrë që të koordinojë veprimet e të tjerëve ne mënyrë që të arrijë
rezultatet e synuara duke përcaktuar, organizuar dhe renditur të gjitha punët, mjetet dhe
metodologjitë për arritjen e rezultateve të pritura nga projekti.
Një definicion i thjeshtë për menaxhimin e projekteve është: “menaxhimi i projektit është
vetëm një mjet, një listë e metodave dhe teknikave që na ndihmon të arrijmë qëllimet dhe
objektivat tona.”
Menaxhimi i projektit paraqet një përpilim të një plani dhe të procesit të organizuar për të
arritur zgjidhje (rezultate) apo përmirësime të cilat mund të maten dhe të vërehen. Procesi i
menaxhimit të projektit përfshin planifikimin, kontrollin (mbikëqyrjen) dhe udhëheqjendrejtimin.
Menaxhimi i projektit paraqet një mjet i cili i zbërthen detyrat dhe aktivitetet brenda një
projekti të caktuar me një plan që ndodh vetëm një herë, dhe që nuk përsëritet më me të
njëjtat detaje. Gjatë menaxhimit të projektit përfshihen grupe njerëzish dhe mund të
përfshihen edhe palë të tjera të interesit. (Rodiqi. 2004)
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Karakteristikë e rëndësishme në Menaxhimin e projektit është se ka afate të caktuara të
kohëzgjatjes. Menaxhimi i projektit adreson çështje me rëndësi lidhur me zhvillimin e
tërësishëm të projektit.
Qysh prej dekadave të kaluara është shënuar një rritje e shpejtë në përdorimin e menaxhimit
të projektit, si një mjet me të cilin organizata mund të arrijë objektivat e saj. Menaxhimi i
projektit i ofron një organizate mundësinë që të përmirësojnë aftësinë për të planifikuar,
zbatuar dhe kontrolluar aktivitetet e saj si dhe mënyrat me të cilat ajo përdorë njerëzit dhe
burimet e saj. Pra, menaxhimi i projektit është shfaqur për shkak se zhvillimi i shoqërisë
është bërë më kompleks dhe më i larmishëm.
Për të definuar mirë nocionin menaxhim i projekteve, fillimisht do nisemi nga përkufizimi i
fjalës menaxhim. Sipas Henri Fayol, për të menaxhuar do të thotë për të parashikuar,
planifikuar, për të organizuar, komanduar, koordinuar dhe për të kontrolluar. Ndërsa sipas
Taylor-it menaxhmenti është art “i të diturit se çfarë dëshiron të bësh dhe pastaj ta shikosh
atë të kryer në mënyrën më të mirë dhe me të lirë” Pra fjala menaxhimi në vete përfshinë
procesin organizativ që përfshin planifikimin strategjik, vendosjen e

objektivave,

menaxhimin e burimeve, vendosjen njerëzore dhe mjetet financiare të nevojshme për të
arritur objektivat dhe matjen e rezultateve.
Ndërsa “Menaxhimi i Projektit” përshkruhet si art dhe shkencë, që lidhet me konceptimin,
planifikimin, projektimin, zbatimin dhe kontrollin e punës, në të gjitha fazat e projektit, i
ndarë sipas ciklit të jetës së projektit, me qëllim të ofrimit të një produkti ose shërbimi.
Përgjigje me e saktë ose definimi me i thjeshtë i Menaxhimit të Projektit do të ishte vetëm
kombinimi i këtyre dy koncepteve ashtu që, “Projekti” përcakton kuadrin për objektivat e
vendosura, rezultatet e pritshme dhe burimet e nevojshme ndërsa “Menaxhimi” përmbledh
arritjen e objektivave, ndjekjen e ecurisë se punës gjatë fazave të ndryshme, organizon
dhe bënë ndarjen e detyrave. Pra menaxhimi i projektit është vetëm një mjet apo një listë
metodash të cilat na ndihmojnë në arritjen e qëllimeve dhe objektivave tona.
Një definicion tjetër për menaxhimin e projekteve është se “menaxhimi i projektit është
aplikimi i njohurive, shkathtësive, mjetet, dhe teknikat për aktivitetet e projektit për të
përmbushur kërkesat e projektit” Me fjalë të tjera menaxhimi i projekteve investive, praqet
një kompleks aktivitetesh nëpërmjet të cilave bëhet konceptimi, planifikimi dhe realizimi i
qëllimeve të përcaktuara zhvillimore dhe me shumë të drejtë në shumë organizata të ndryshme
po shihet gjithnjë e më shumë si forma më e pëlqyeshme për të arritur realizimin e qëllimit të
këtyre organizatave. (Rodiqi. 2004)
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Menaxhimi bashkëkohor i projekteve integron një sërë konceptesh të fuqishme të cilat
procesin e qeverisjes e shndërrojnë në një proces të zgjedhjes së suksesshme të problemeve
qe ndërlidhen me ciklin që formësohet gjatë konceptimit dhe realizimit të projektit. Këto
probleme janë të ndërlidhura me aspektet qe përcaktojnë efikasitetin e projektit, e kjo pastaj
ndërlidhet me efektet, shpenzimet, rrezikun, pasigurinë qe e përcjellin projektin. Në këtë
aspekt rendësi të madhe parësore ka identifikimi i problemeve potenciale që mund të
rrezikojnë realizimin e qëllimeve të projektit. Kështu, roli i menaxhmentit të projektit
është që të minimizoj këtë rrezik.
Menaxhimi i projekteve mundëson:
 Lehtësimin e veprimeve të cilat i bëjmë.
 Përparimin e mënyrës së punës.
 Përshpejtimin e arritjes së qëllimeve/rezultateve.
 Zvogëlimin e shpenzimeve të punës.
 Nxitjen e ndryshimit.
Menaxhimi i projekteve zakonisht është sfidues, inovativ, kreativ, stresues etj.
Në përgjithësi planet dinamike gjejnë zbatim gati tek të gjitha lëmitë. Hartimi i tyre kërkon
aftësi menaxheriale dhe eksperiencë të mjaftueshme. Hartimit të planeve dinamike ju paraprinë
një analizë me të cilën caktohen parametrat dhe informatat e nevojshme për strukturimin e tij. Pa
marrë parasysh se çfarë metode përdorim, ekzistojnë disa elemente kyqe që kanë rol thelbësor
në strukturimin e planeve.
•

Përcaktimi i aktiviteteve të punës (lista e aktiviteteve )

•

Përcaktimi i kohëzgjatjes së aktiviteteve

•

Përcaktimi i nevojave në resurse

•

Përpilimi i planit dinamik-kohor të realizimit të punëve

•

Përpilimi i planeve dinamike të resurseve (fuqia punëtor, mekanizmi, financat dhe
materialet)

Ndarja e aktiviteteve të punës dhe caktimi i vëllimit të punës për secilin aktivitet veç e veç bëhet
nga paramasa dhe parallogaria e projektit nga analiza teknologjike dhe nga analiza e kushteve
tjera tekniko intensive.
Përcaktimi i kohezgjatjes dhe numri i punëtorëve llogaritet edhe me formulën:
T= (Q × N) ÷ (S×H)

- (dite)
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Ku:
Q- sasia e aktiviteteve nga paramasa
N- norma
S- numri i punëtorëve ose i makinave për të kryer atë aktivitet
H- nr. i orëve në ndërtim.
Specifikimi i nevojave në resurse dhe përvetësimi i strukturës së kapaciteteve bëhet duke u
bazuar në normativat dhe standardet ndërtimore.

2.4 Planifikimi dhe menaxhimi i afateve kohore tek planet dinamike të punës
Projekti fillimisht duhet që të ketë të përcaktuar fillimin dhe fundin. Respektimi i afateve
kohore gjatë realizimit të projektit është një ndër kushtet më të rëndësishme të suksesit të tij.
Pasi që është përcaktuar kohëzgjatja, ajo mund të ndërrohet vetëm me pëlqimin e porositësit
dhe gjithë investitorëve në projekt.
Prezantimi i detyrave në këtë mënyrë do të ndihmojë fazën planifikuese të aktivitetit të
projektit. (Projekt Management PMBOK 2008)
Faza e planifikimit të afateve kohore përbëhet nga një seri procesesh të cilat si pikë fillimi kanë
krijimin e skemave të sekuencave të aktiviteteve. Procesi i identifikimit të aktiviteteve dhe
vendosja e përparësive për secilin prej tyre, duke krijuar disa seri sekuencash, përbën krijimin
e skemave me nyje. Çdo nyje përbën një aktivitet të caktuar, i cili është i lidhur me një ose
më shumë aktivitete (nyje) të tjera. Secili aktivitet në bazë të burimeve në dispozicion ka
një kosto, afat kohor dhe përparësi në lidhje me aktivitetet e tjerë. Afatet dhe përparësitë e një
aktiviteti mund të vendosen duke u bazuar në eksperienca të ngjashme ose duke përdorë
algoritme të ndryshme. Sipas manualit të Projekt Management PMBOK 2008, planifikimi kohor
përkufizohet si: Procesi i analizës së të gjitha aktiviteteve, intervaleve kohore dhe burimeve të
tyre për të krijuar një plan menaxhimi të projektit.
Përgjegjësi i planifikimit dhe i monitorimit të kësaj faze është “Menaxheri i Projektit” –
“Project Manager”.
Procesi i planifikimit të afateve kohore ndahet në dy faza:
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Faza e parë e konsiston në zgjedhjen e modelit të planifikimit të afateve kohore, duke
përcaktuar metodologjinë, instrumentet dhe software që do të përdoren. Në këtë fazë
përcaktohet Plani i Menaxhimit të Afateve (Time Management Plan), ku përcaktohen se cila
metodë do të përdoret. Metodat e llogaritjes së afate kohore mund të jenë:
•

Diagrami i Gantt-it

•

Metoda e Rrugëve Kritike - Critical Path Method (Metodë me saktësi)

•

Metoda PERT- Program Evaluation and Review Technique (Metodë probabilitare)

Faza e dytë përcakton veprimet specifike që do të kryhen për planifikim, ku analizohet
qëllimi final, lista e aktiviteteve që do të kryhen, burimet në dispozicion, strukturat e
dekompozimit të punëve, lista e gurëve kilometrik (milestones) dhe studimi i informacioneve të
nevojshme.
Kjo fazë bazohet në :
•

Identifikimin e radhës së proceseve të ndërtimit.

•

Aplikimi i metodës së planifikimit (Gantt, MRK-CPM, PERT).

•

Përcaktimi i intervaleve kohore për çdo aktivitet.

•

Përcaktimi i skemës së aktiviteteve.

Përdorimi i skemave të dekompozimit të proceseve është një element kyç në planifikimin e
afateve kohore dhe përparësive të një projekti inxhinierik. Çdo SDP është i përbërë nga disa
paketa pune, ku secila prej tyre ka të përshkruar objektivin. Duke u bazuar tek objektivat
e secilës paketë pune, përcaktohen dhe afatet kohore dhe përparësitë e tyre, duke i paraqitur në
një prej skemave me nyje, të cilat përmbajnë disa sekuenca. Por një paketë punë mund të
përmbajë disa procese dhe rrjedhimisht përmban një numër të madh sekuencash.
Përgjegjësi i planifikimit dhe i monitorimit të kësaj faze është “Menaxheri i Projektit” – “Project
Manager”.

2.5 Diagrami i Gantit (Gantogrami)
Përdorimi i menaxhimit të projektit si një mjet modern daton nga vitet 1900. Diagrami i Gantt
ishte ndër skemat e para që filluan të përdoren.. Inxhinierët amerikanë Henry Gantt dhe
Frederick Taylor projektuan një metodë grafike për planifikimin dhe kontrollin e orarit të punës
dhe regjistrimin e progresit të tij. Grafiku Gantt është një lloj tabele vijash të trasha ku gjatësitë
e ndryshme të vijave horizontale përfaqësojnë hapësirën kohore të secilës veprimtari dhe boshti
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vertikal rendit aktivitetet e ndara që përbëjnë projektin. Kjo metodë u përdor në projektin e
ndërtimit të Dam Hoover në vitin 1931. Listat e Gantt janë ende në përdorim sot, sepse ato
kuptohen lehtësisht nga e gjithë fuqia punëtore e projektit. Mangësitë e një tabele Gantt janë se
nuk tregojnë marrëdhëniet midis aktiviteteve brenda një rendi pune, ose kufizimet që mund të
imponojnë njëri-tjetrin.
Sipas literatures së përditësuar gantogrami është një grafit i shkallëzuar i cili shërben për
paraqitje të renditjes grafike të projektit. (Rodiqi. 2004).
Gantogramet

ilustrojnë kohën fillestare dhe përfundimtare të disa aktiviteteve të

pandryshueshme dhe të përmbledhura të projektit. Elementet e pandryshueshme dhe të
përmbledhura përfshijnë ndarjen e strukturës punuese. Gantogrami shikohet në sistemin
koordinativ, ashtu që në boshtin x paraqitet koha e paraqitur në njësi kohore- kohëzgjatje,
ndërsa në boshtin vertikal paraqiten objektet e kohëzgjatjes. Te secili planifikim është e
nevojshme që të merret parasysh edhe rezerva kohore. Rezerva kohore më së shpeshti
përdoret te ato aktivitete të cilat nuk gjenden në rrugën kritike (aktiviteti i cili në projekt
zgjatë më shumë, gjegjësisht shuma e kohëzgjatjeve të aktiviteteve në të është më e madhja).
Nevojitet që të vërehet diferenca në mes kohës reale dhe asaj të planifikuar. Këto
kohëzgjatje mund të paraqiten paralelisht në gantogram, por elementet më të rëndësishëm në
paraqitjen e kohës janë shenjuesit të cilët paraqesin raportet e aktiviteteve, si dhe shënojnë
fillimin dhe fundin.
Te diagramet e Gantit, aktivitetet paraqiten me vija të trasha (shirita). Aktivitetet
përmbledhëse (pikat kontrolluese) dhe detyrat kryesore kanë shënim të veçantë.
Shiritët e Gantit janë treguesit kryesorë të rrjedhës së kohës përbrenda grafikut për ndonjë
aktivitet, në to shënuesit paraqiten si markues të ngjarjeve të rëndësishme. Mund të janë të
ndërlidhur me vija lidhëse ose me vija shtuese të cilat tregojnë varshmëritë në mes
aktiviteteve në projekt.
Diagramet e Gantt-it mundë ti paraqesim pa varshmëri logjike ndërmjet aktiviteteve. Në
softwear-t bashkëkohor janë përfshirë edhe shigjetat për të treguar varshmëritë, por shpesh
fitohet një fotografi e papërshtashme. Një pjesë e madhe e hapësirës (fletës) rreth diagramit të
Gantit mbetet e zbrazët.
Diagrami i Gantit zhvillohet në tre hapa:
1. Planifikimi i aktiviteteve të diagramit – për secilin aktivitet i cili duhet të kryhet,
duhet përcaktuar kohën e inicimit, vlerësimin e kohëzgjatjes dhe faktin se a mundet
aktiviteti të kryhet paralelisht apo sipas rendit me aktivitetin tjetër.
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2. Transformimi i tabelës në diagram me shirita
3. Zhvillimi i diagramit të aktiviteteve sipas rendit të kryerjes – vizatohen operacionet
paralele ose në rend sipas intervaleve kohore. Kështu fitohet koha e fundme e zgjatjes së
tërë projektit. Fitohet rruga kritike e aktiviteteve (kohëzgjatja e të cilave është më e
gjata).

Fig. 1. Shembulli i Gantogramit të thjeshtë-(Microsoft Excel 2013)
Përparësia e paraqitjes me Gantogram është në kuptueshmërinë e lehtë, shikueshmërinë
dhe fleksibilitetin e lidhur me ndryshimet përbrenda projektit si dhe me mbindërtim.
Nga e gjithë kjo që u tha për teknikën me Diagramet e Ganttit, mund të konstatohet që:
•

Është zhvilluar më 1910-1915, zbuluesi Henry Gantt, SHBA, inxhinier i
makinerisë, punonte në industrinë e përpunimit të metaleve.

•

Shfrytëzohet sistemi koordinativ, në të cilin në boshtin horizontal paraqitet
koha
(shkallëzim kontinual) ndërsa në boshtin vertikal aktivitetet (shkalla diskrete).

•

Aktivitetet paraqiten me shirite. Aktivitetet përmbledhëse (pikat kontrolluese)
dhe detyrat kryesore kanë shënim të veçantë.

•

Diagramet e para të Gantt-it nuk kanë treguar varshmëritë logjike ndërmjet
aktiviteteve. Në softverët bashkëkohor janë përfshirë edhe shigjetat për të treguar
varshmëritë, por shpesh fitohet një fotografi e pa përshtashme.
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2.6 Metoda probabilitare P.E.R.T
Sipas metodes probabilitare P.E.R.T kohëzgjatje e aktivitetit për një projekt të caktuar
konsiderohet e ndryshueshme që nënkupton që kohëzgjatja e çdo aktiviteti është një
variabël e rastësishme që ndjek një shpërndarje probabilitare. (Dervishi. 2015). Kjo
shpërndarje e parobabilitare është e njëjtë për çdo proces që do të programohet. Shpërndarja
probabilitare e përdorur për këtë metodë është e llojit Beta ku ekuacioni i saj është:

{

𝟏 Г(𝒂 + 𝒃) 𝒙 − 𝒂 𝜶−𝟏 𝒃 − 𝒂 𝜷−𝟏
(
)
𝒇(𝒙) =
(
)
𝒑ë𝒓 𝒂 ≤ 𝒙 ≤ 𝒃
𝒃 − 𝒂 Г(𝒂 + 𝒃) 𝒃 − 𝒂
𝒃−𝒂
𝒇(𝒙) = 𝟎

Variablat a dhe 𝑏 përcaktojnë pikat ekstreme të shpërndarjes, ndërsa 𝛼 dhe 𝛽 përcaktojnë
formën e funksionit.
Mesatarja dhe ndryshorja e shpërndarjes Beta paraqitet me ekuacionet e mëposhtme:

𝛼
𝛼+𝛽
(𝑏 − 𝑎)2 𝛼𝛽
2
𝜎 =
(𝛼 + 𝛽 )2 (𝛼 + 𝛽 + 1)
{
µ = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)

Përdorimi i shpërndarjes Beta mund të thjeshtësohet duke përdorur 3 parametra të shprehur në
kohëzgjatje kohore:
𝑎= kohëzgjatja më optimiste
𝑚= kohëzgjatja më probabël
𝑏= kohëzgjatja më pesimiste
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-Kohëzgjatja më probabël përbën intervalin kohor në të cilën aktiviteti kryhet dhe është
intervali kohor që ndodh më shpesh kur aktiviteti përsëritet më shumë se një herë.
-Kohëzgjatja optimiste përbën intervalin kohor minimal në të cilën aktiviteti kryhet kur
të gjitha rrethanat janë të favorshme dhe çdo proces shkon sipas planit. Kjo kohëzgjatje
mund të jetë 90 % e kohëzgjatjes më probabël 𝑚.

-Kohëzgjatja më pesimiste përbën intervalin kohor maksimal në të cilën aktiviteti kryhet
kur disa rrethana janë jo të favorshme ose katastrofike (fatkeqësi natyrore, aksidente,
epidemi, kriza ekonomike, probleme juridike). Kjo kohëzgjatje mund të jetë 120 % e
kohëzgjatjes më probabël m. Nëqoftëse merren parasysh të gjitha ngjarjet jo të favorshme
atëherë kohëzgjatja e aktivitetit do të ishte në pafundësi. Duke përdorur këto tre variabla,
atëherë mesatarja dhe ndryshorja e shpërndarjes Beta shprehet si më poshtë: (Dervishi.
2015)

{

DE =
2

𝑎+4𝑚+𝑏

𝜎 =(

6
𝑏−𝑎 2

)

6
Vlera mesatare e shpërndarjes 𝐷 nuk përkon me vlerën më probabël, dhe me të mesmen

për shkak të asimetrisë të shpërndarjes. Kohëzgjatja 𝐷 në grafikun e mëposhtëm ndodhet
në segmentin K i cili përbën distancën midis kohëzgjatjes më probabël m dhe mesatares së
vlerës së kohëzgjatjes më optimiste dhe më pesimiste:

𝐾
3
𝑎+𝑏
𝑚+
2
𝐾=
{
2
DE = 𝑚 +
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Fig. 2. Grafiku i densitetit të probabilitetit të tipit Beta. (Beqiri. 2015)

Duke përcaktuar tre parametrat a, b dhe m, mund të llogaritet kohëzgjatja dhe
ndryshimet e shpërndarjes së tij.Për të gjetur kohëzgjatjen e të gjithë projektit, gjendet
shuma e të gjithë mesatareve të rastësishme të afateve kohore që ndjekin të njëjtin
funksion shpërndarje dhe gjendet me shprehjen e mëposhtme:
𝑁

𝐷𝑇 = ∑ 𝐷𝐸𝐼
𝐼=1
𝑁

𝜎𝑇 2 = ∑ 𝜎𝐼 2
{
𝐼=1
Ku: 𝐷 𝑖 , 𝐷 2,..... 𝐷 𝑛 janë kohëzgjatjet e aktiviteteve kritike dhe 𝜎 shpërndarjet e secilës.
Ndërsa probabiliteti i përfundimit të projektit llogaritet me formulën:

f(t)=

1

1 𝑡−𝐷𝑇 2
) ]
𝜎𝑡

exp [− (
2𝜋𝜎
2

√

Sipas metodës P.E.R.T nuk merren në konsideratë vetëm sekuencat kritike që kanë
një numër të madh aktivitetesh, ku asnjë aktivitetet nuk është dominues. (Dervishi. Ilir.
2015)
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Duke u bazuar në përkufizimet e mësipërme, Metoda P.E.R.T anashkalon sekuencat kritike
më të vogla dhe automatikisht priret të japë një vlerësim optimist të kohëzgjatjes së projektit.
Mungesa e një lidhje midis kohëzgjatjes të një aktiviteti dhe kohëzgjatjes së gjithë projektit
inxhinierik kërkon nevojën e përdorimit të metodave simuluese. Kjo metodë integrohet
edhe në metodat e vlerësimit dhe menaxhimit të risqeve, për të përcaktuar kohëzgjatjet e
aktiviteteve pasi është identifikuar shfaqja e risqeve në to.

2.7 Metoda e planifikimit rrjetor

Metoda e planifikimit rrjetor konsiston në një paraqitje grafike të procesit teknologjik (duke
përdorur diagramet e rrjetit), që jep shikueshmëri të mirë në rrjedhën e zhvillimit të punës.
Për teknikën e planifikimit rrjetor CPM ekzistojnë këto të dhëna kronologjike:
-

Është zhvilluar më 1957 për nevoja të NASA.

-

Është emërtuar CPM (Critical Path Method) Metoda e rrugës kritike dhe paraqet
planifikim deterministik.

-

Është përdorë për herë të parë në projektin "Polaris" më 1958 dhe konsiderohet që e
ka shkurtuar realizimin e projektit për 2 vjet.
Sot teknika më e përdorur është ajo "Precedence“dhe metoda CPM, veçanërisht për

lehtësitë në lidhje me përgatitjen e të dhënave për krijimin e planeve të rrjetit (dhe planeve të
tjera) duke përdorur paketa softverike moderne.

2.7.1. Matrica e aktiviteteve të CPM
Metoda e rrugës kritike (CPM) bazohet në diagramin rrjetor në të cilin faza e parë është
analiza e strukturës, e cila fillon me përpilimin e listës së aktiviteteve. (Beqiri. 2015) Duke
e shpërndarë projektin në të gjitha punët të cilat kryhen gjatë realizimit të tij dhe duke e
krijuar regjistrin e tyre, fitohen lista e aktiviteteve. Regjistri i aktiviteteve krijohet në mënyra
të ndryshme, varësisht se a është projekti i njohur që më parë, apo është një projekt i ri. Në
rastin e projekteve të njohura, mund të merren informacionet mbi projektet e ngjashme, por në
rastet kur nuk ka projekte të tilla, atëherë mbetet që të bëhet një analizë detale e
projektit. Pas kësaj vazhdon analiza e strukturës me përcaktimin e varësive reciproke të
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aktiviteteve duke shfrytëzuar matricën e varshmërive të aktiviteteve. Matrica është katrore
dhe ka aq kolona dhe rreshta sa ka projekti aktivitete, gjatë së cilës me futjen e shenjës “+”
(ose në disa raste „x“) në fushën gjegjëse, definohet pamja e diagramit, ashtu që
përcaktohet se cili aktivitet është paraprak me atë që vrojtohet.
Tab. 1. Matrica bazike
A

AKTIVITETI I VROJTUAR
B C D E F G H
+
+
+ +
+

I

J

AKTIVITETI PARAPRAK

A
B
C
D
+ +
E
+
F
+
G
+
H
+
I
J
Matrica e këtillë mundëson konstruktimin e diagramit rrjetor, por për shkak të praktikës, në
rastet kur ka një numër të madh të aktiviteteve, ndonjëherë edhe disa qinda aktivitete, mund të
përdoret një tabelë më e thjeshtë në të cilën lidhjet reciproke paraqiten ashtu që në një kolonë
jepen të gjitha aktivitetet, ndërsa në tjetrën ato që janë paraprake.
Poashtu në tabelë, në kolona të veçanta mund të jepen ngjarjet të cilat u paraprijne aktiviteteve
të vrojtuara (i) por edhe ngjarjet e ardhshme të cilat vijojnë (j) dhe pastaj edhe koha e tyre e
zgjatjes (tij). Të dhënat nga tabela e mësipërme, janë paraqitur në mënyrë të thjeshtuar me
kohëzgjatjen e aktiviteteve të vrojtuara:
Tab. 2. Matrica e aktivitete
.Emri i
aktiviteti
t (të
vrojtuar)
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Aktivite
tet
parapr
ake2
A,B
B
A
C
E,G
E,D
D,H

Ngjarja
parapra
ke i
3
1
1
1
5
3
2
4
6
8
9

Ngjarja
e
ardhsh
me
4 j
2
3
4
7
6
8
6
9
10
10

Aktivitetet
(i-j)

Kohëzgjatja
tij

5
1-2
1-3
1-4
5-7
3-6
2-8
4-6
6-9
8-10
9-10

6
6
7
5
3
6
5
4
8
4
5
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2.7.2 Konstruktimi i diagramit të rrjetit
Procesi i konstruktimit të diagramit të rrjetit, i cili paraqet modelin grafik të përshtatshëm
për analizë matematikore të kushteve organizative, teknologjike, teknike dhe të tjera për
realizimin e një projekti, është i bazuar në vendosjen e renditjes logjike të aktiviteteve dhe
të varshmërive të tyre të ndërsjellta. (Beqiri. 2015)
Elementet kryesore të diagramit rrjetor janë projekti, aktiviteti dhe ngjarja. Në TPRR,
projekte konsiderohen: projektet shkencore-kërkimore dhe ekonomike, të planifikimit të
kuadrove dhe ato të aktivitetit shoqëror dhe kulturor. Aktivitetet paraqesin detyrën e
veçantë e cila mund të përcaktohet brenda një projekti dhe e cila kërkon një kohëzgjatje të
caktuar si dhe resurse të tjera. Secili aktivitet fillon dhe përfundon me ngjarje, kështu që
ngjarja paraqet momentin e fillimit ose të përfundimit të aktivitetit të caktuar. Ngjarja nuk
harxhon resurset. Ngjarja fillestare nuk ka aktivitet paraprak, ndërsa e fundit nuk ka aktivitet
vijues.Bazuar në grafikun e rrjedhës së procesit teknologjik duhet të përcaktohet paraqitja
logjike (lidhjet) e aktiviteteve:
•

të përcaktohet se cilat aktivitete duhet të jenë të kryera plotësisht para fillimit të
aktivitetit të vrojtuar.

•

të percaktohen se cilat aktivitete munt të ndodhin paralelishtë

•

të përcaktohet se cilat aktivitete mund të fillojnë menjëherë pas aktivitetit të vrojtuar.

•

të shikohet nëse një aktivitet mund të ndahet në një numër të aktiviteteve individuale
të paralelizimit.
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2.7.3 Paraqitja grafike e elementeve te planifikimi rrjetor
Te planifikimi rrjetor aktivitet paraqiten me shigjeta një kahor, ndërsa ngjarjet paraqiten me
rrathë të cilët lidhen me shigjeta. Simbolet që përdoren janë paraqitur në tabelën vijuese.
Tab. 3. Elementet e planifikimit rrjetor
Projekti

Secila detyre e planit e cila duhet kryer në ndonjë interval
kohor
Puna e cila duhet kryer në varshmëri të caktuar me tjetrën,
gjegjësisht periudha kohore e kaluar në mes dy ngjarjeve të
caktuara. Gjatësia e shigjetës nuk është proporcionale me
kohëzgjatjen e aktivitetit
Ngjarja e çastit e cila nuk ka kohëzgjatje. Secili aktivitet e ka

Ngjarja

ngjarjen fillestare dhe të fundit.
A.
1

2

1 - Fillimi i aktivitetit
2 – Fundi i aktivitetit

Aktiviteti fiktiv
Tregon ndërvarshmërinë e aktiviteteve të caktuara.
Kohëzgjatja është zero.
2.7.4 Rregullat tek metoda rrjetore
1. Dy ngjarje mund t’i lidhë vetëm një aktivitet:
A

B

A

B

Fig. 3. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
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Nuk mund të ndodhë asnjë ngjarje deri sa nuk kanë mbaruara të gjitha aktivitetet që dërgojnë
në atë ngjarje. Në shembullin e mësiposhtëm Ngjarja 4 nuk ndodhë deri sa nuk përfundojnë
plotësisht aktivitetet A, B dhe C.

A

1

B

2

D

4

5

C

3

Fig. 4. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Laku ose rrethi i mbyllur nuk guxojnë të ekzitojnë në rrjet.

A
A
C

B

B
C

Fig. 5. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Diagrami i rrjetit e ka vetëm një ngjarje fillestare dhe një ngjarje të fundit. Në qoftë se
ekzistojnë më shumë, atëherë është e nevojshme që me aktivitete të lidhen në një gjarje
fillestare dhe një ngjarje përfundimtare. (Beqiri Edmond. 2015)

Ngjarja fillestare e rrjetit

Ngjarja e fundit

Fig. 6. Skema rrjetore (fillimi-fundi) (Beqiri 2015)
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2.7.5 Përmbajtja e fazave të planfikimit rrjetor CPM
Siç konstatuam edhe më lartë, teknika e planifikimit rrjetor përfshinë tre faza:
•

Analiza e strukturës:
-

Lista e aktiviteteve (Artikulimi i të gjithë procesit teknologjik në njësi më të
vogla organizative)
Përcaktimi i ndërlidhjeve në mes veprimtarive (në përputhje me teknologjinë
e miratuar të prodhimit)

-

Përcaktimi i kohëzgjatjes së aktivitetieve (në bazë të planeve të krijuara
statike)

-

Përcaktimi i resurseve të nevojshme (të fuqisë punëtore, makinerive,
materialeve dhe shpenzimeve)

-

Krijimi i një strukture të planit - Rrjetit, e cila tregon ndërvarësinë e operimit
të aktiviteteve dhe paraqitet me rrathë skematike.

•

•

Analiza e kohëzgjatjes:
-

Përcaktimi i fillimit dhe përfundimit të aktiviteteve

-

Përcaktimi i dinamikës së angazhimit të resurseve

Optimizimi i planit rrjetor:
Përveç tipit konvencional të lidhjes fund-fillim (FS, finish to start) me

stagnimet gjegjëse në vendet ku kjo është e nevojshme, mund të përmenden edhe lidhjet:
-

Fillim – fillim (SS, start to start) dhe

-

Fund - fund (FF, finish to finish)

me çfarë mundësohet paraqitja reale e teknologjisë dhe dinamikës së ndërtimit.

2.7.6. Analiza e kohës
Metoda e rrugës kritike është një metodë deterministike te e cila është e mundur që të bëhet
vlerësimi i kohës për secilin aktivitet.
Analiza e kohës me anë të rrugës kritike, kryhet me anë të veprimit përpara – prapa, me
llogaritje të shkallëzuar progresive dhe regresive. Realizohet plotësisht ndaras nga analiza e
strukturës. Koha e vlerësuar e aktivitetit (e cila paraqitet me shigjetë në diagramin e rrjetit)
shënohet me tij. Në qoftë se kohëzgjatja e aktivitetit është përcaktuar saktësisht ajo shënohet
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mbi ose nën shigjetën në diagramin rrjetor. Pas kësaj kalohet në përllogaritjen e paraqitjes
më të hershme dhe më të vonshme të ngjarjes fillestare gjegjësisht përfundimtare të aktivitetit.
(Beqiri. 2015). Te CPM, gjatë analizës së kohës përdoren prezentimi dhe shenjat grafike
vijuese:

Fig. 7. Skema për analizimin e kohës (Beqiri Edmond. 2015)

Ku është:
t – numri i aktiviteteve
t0 – fillimi më i hershëm
t1 – fillimi më i vonshëm
t0 – përfundimi më i hershëm
t1 – përfundimi më i vonshëm
Fillimi më i hershëm përcaktohet në kahjen e numeracionit të ngjarjeve në rritje (gjatë së
cilës numerimi bëhet me anë të rregullës së Fulkersonit), ndërsa për aktivitetin e caktuar (i –
j) është i barabartë me shumën e kohëve të të gjitha aktiviteteve paraprake. Në qoftë se
ekziston situata që në një ngjarje kryhen disa aktivitete, atëherë për fillim të aktivitetetit që
vijon nga ajo ngjarje, merret kohëzgjatja e rrugës më të gjatë e cila hyn në ngjarjen e saj
fillestare “i “.
Përfundimi më i hershëm fitohet me shumën e kohëzgjatjeve të atij aktiviteti me dhe me
kohëzgjatjen e fillimit më të hershëm. Në qoftë se është „j“ngjarja përfundimtare për vetëm
një aktivitet, atëherë kemi:

tj

=

ti + tij

Mirëpo në qoftë se ngjarja fillestare e aktivitetit të dhënë është njëkohësisht edhe ngjarje e
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fundit të disa rrugëve, atëherë llogaritja bëhet sipas shprehjes:

Tj = max {ti + tj}

2.7.7 Rruga kritike e aktivitetit
Rruga kritike është ajo e cila fillon nga ngjarja “1” deri te ngjarja “n” dhe paraqet rendin e
aktiviteteve të cilat kanë kohëzgjatjen më të madhe. Këto aktivitete quhen aktivitete kritike.
(Beqiri. 2015) Mund të përcaktohet një rrugë kritike, por mund të janë edhe disa në një diagram
rrjetor (DRR), në të cilin edhe aktivitetet fiktive përfshihen në këtë rend. Rruga kritike
përcaktohet ashtu që në
DRR nga mbrapa lidhen ato ngjarje tek të cilat koha e nisjes më e hershme dhe më e vonshme,
gjegjësisht nga përfundimi i aktiviteteve është e njëjtë, gjegjësisht: tij =ti + tj

Fig. 8. Skema e diagramit rrjetor me analizë të kohës (Beqiri. 2015)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Për studim më të hollësishëm të organizimit ndërtimore kam marrë si mostër objektin ndërtimor
P+1. Pjesë e këtij studimi do jenë identifikimi i të gjitha aktiviteteve ndërtimore dhe vendosja e
tyre ne ganttogram ku përmes këtij ilustrimi synoj te paraqes ecurinë kohore të projektit dhe
kohëzgjatjen e tij gjithashtu.
Përshkrimi teknik
3.1 Situata urbane dhe vendosja e objektit
Lokacioni i objektit gjendet ne fshatin Konjuh - Lipjan me numer te parcelës 575
Parcella ka sipërfaqe prej 500 m2. Ne këtë parcellë arrihet përmes rrugës te nivelit tretësor ne
kuadër te fshatit Konjuh. Objekti i është përshtatur formës së parcelës me etazhitet përdhese dhe
kat (P+1)dhe është i dedikuar vetëm për banim individual.
Shputa e ndërtimit është 31 % e sipërfaqes totale te parcelës me 155 m2 të ndërtruar, ndërsa
pjesa tjetër është e dedikuar për gjelbërim. Ne 31% sipërfaqe te ndërtuar përfshihet një objekt
ekzistues me etazhitet përdhese dhe kat (P+1) dhe sipërfaqe 75 m2 shpute te ndërtimit si dhe
objekti i planifikuar për ndërtim (P+1) me sipërfaqe 80 m2 shpute te ndërtimit.
Objekti i planifikuar për ndërtim - 80 m2
Objekti ekzistues - 75 m2
155m2 - 31%
Ekziston vetëm një hyrje për në parcelë e cila bëhet përmes rrugës një kahëshe ndërsa objekti
është i larguar nga rruga në një distance rreth 15.46 m.
Hyrja është e pozicionuar në fasadën veri - perëndimore, në fasadën ballore të objektit

3.2 Struktura e konstruksionit të objektit
Në përvetësimin e konstruksionit dhe strukturës së objektit ka ndikuar forma , madhësia dhe
funksioni i ndërtesës.
Është përvetesuar sistemi skeletor me modul konstruktiv 3.74 m , 4.15 m, 4.20 dhe 4.66 m.
themelet nga betoni i armuar të dimensionuara sipas llogarisë statike me dimensione a/b/h
100x90x85cm të vendosura mbi shtresë zhavori
Traje nga betoni i armuar me dimensione 20x30cm dhe 25x30cm, konstruksioni mesktësh
nga betoni i armuar (t=20cm) dhe shtyllat me dimensione 20x25cm nga betoni i armuar të
dimenzionuara në baze të ngarkesave të objektit.
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Muret mbështjellëse të trashësise d=20 cm nga blloqet e argjilës, muret e brendshme të
trashësisë d=20cm nga blloqet e argjiles me llaq vazhdues dhe muret e atikës në lartësi 1.5
m gjithashtu me blloqe të argjilës.
Kulmi është i pjerrët njëujor me një ramje prej 9 % nga ana e pasme e objektit dhe i tërë
konstrukcioni është i përpunuar nga druri me izolim adekuat termik dhe akustik dhe i mbuluar
me tjegulla.

3.3 Funksioni dhe përmbajtja e objektit
Funksioni i objektit është i dedikuar për banim individual.
Niveli i përdhesës:
•

Sipërfaqja totale bruto prej 73.96 m2

•

Sipërfaqja totale neto prej 63.64 m2

Përmbajtjet :
1. Qëndrimin ditor
2. Kuzhina me tryezari
3. Dhomë gjumi
4. Banjo
5. Koridori
6. Komunikimi vertikal - shkallët
Niveli i katit:
•

Sipërfaqja totale bruto prej 82.56m2

•

Sipërfaqja totale neto prej sip. totale neto 70 m2

Përmbajtjet:
7. Dhomë gjumi
8. Dhomë gjumi
9. Dhomë gjumi
10. Banjo
11. Koridori
12. Ballkoni
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3.4 Materiali dhe teknologjia e ndërtimit
Përpunimi i brendshëm:
Muret e brenshme janë nga blloku i argjilles me dimensione 20x25x20 cm me suvatim nga anët
e brendshme të objektit me llaq gëlqeror me finalizim të lëmuar (gletim dhe lyerje me
polikolor).
Muret e nyjeve sanitare të mvishen në tërë lartësinë me pllaka të keramikës 20x40 cm me ngjitës
përkatës pasi të jenë suvatuar në dy duar paraprakisht.
Plafonet të suvatohen me llaq gëlqeror në dy duar me finalizim të lëmuar e pastaj të gletohen
dhe lyhen me ngjyrë.
Dyshemetë e kthinave të punohen sipas specifikimit në dokumentacionin grafik.
Laminati i përvetsuar në dhomat e gjumit , nga keramika e klasit të lartë në koridore dhe në
sanitarie, dhe nga graniti artificial në shkallët e objektit të precizuara edhe në pjesën grafike të
projektit.
Dyert e brendshme te kthinave janë nga druri dhe pvc (aloplast) ndërsa dera kryesore është nga
pvc. Dera me dalje ne terasë është nga pvc dhe nga xhami.
Të gjitha dritaret jane përvetesuar nga pvc- ja (alpolast) per arsye te izolimit më të mirë.
Gardhi i shkalleve është i tëri nga profilet metalike me lartësi 110 cm.
Kulmi është i pjerrët njëujor nga druri dhe i mbuluar me tjegulla ku do te behet edhe izolimi
përkates.
Përpunimi i jashtëm:
Përpunimi i jashtëm /fasada/ e objektit është paraparë me shtresë termike d=8cm kurse
finalizimi i saj të bëhet me llaq të plastifikuar në nuansa sipas përzgjedhjes së projektantit .
Pjesa e nëndritareve “solbankat“ të mvishen me granit artificial në niansë të pranueshme nga
projektuesi .
Oxhaku i projektuar në kuadër të objektit deri në pjesën e kulmit i materialiuar nga blloqet
përkatëse sipas projektit kurse vazhdimi i tyre nga tulla e bardhë silicate me llaq qimentoje.
Pjesa përfundimtare mbi oxhak të punohet nga betoni i armuar në trashësi max 7–8 cm me
vrima dhe mbulesë adekuate.
Të gjitha punët e llamarinës të ekzekutohen me korrektësi maksimale nga llamarina e zinktuar
me finalizim të plastifikuar d = 0.55 mm në ngjyrë të kaftë materiale këto që do përdoren për
mbulimin e atikës e cila vazhdon edhe në pjesën e brendshme të kulmit për arsye të izolimit më
të mirë.
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3.5 Instalimet
Instalimet e rrymës elektrike dhe rrufepritësit të projektohen në tërësi sipas kërkesave me
korrektësi duke përfillur normat dhe standardet për këtë kategori të objektit.
Instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit të projektohen në tërësi në bazë të normave teknike dhe
standardeve të aplikueshme për ndërtimin e objekteve individuale të banimit.
Instalimet e nxemjes gjithashtu të projektohen në tërësi në bazë të normave teknike dhe
standardeve të aplikueshme.

3.6. Arkitektura
Objekti cilësohet me një arkitekturë të thjeshtë me planimetri katrore kompakte, me përdorimin
e vetëm dy lloje te materialeve në fasadat e jashtme.
I tërë fokusi është i orientuar ne fasadën ballore konkretisht fasaden veriperendimore ku edhe
ndodhet hyrja kryesore.
Kryesisht janë përdorur format e rregullta me linja të drejta duke përdorur një kontrast të
ngjyrave si dhe pjese të veqanta të theksuara me pllaka guri.
Në orientimin e objektit ka ndikuar edhe vet forma e situacionit pra trajta drejtëkëndeshe e
parcellës ku të gjitha hapësirat janë të ndriquara me ndriqim natyror.
3.8. Raporti teknik
1) Fondamenti është përvetësuar me themele shiritore me dimensione b/h=60/30.
2) Parapetet mbajtëse janë nga betonarmeja me trashësi t=25cm, dhe t=20cm,C-25/30
3) Shtyllat jan me dimensione K-1-20/25cm, K-2=20/25cm,K-3=20/25cm, C=25/30
Pllaka e meskatit është monolite me trashësi ,t=15cm. Trajet janë kontinuale me dim TRX,b/h=20/40cm, dhe TR-Y, 25/40cm C-25/30,TR-103-Y,25/30cm Ballkoni -t=15.0cm, C=25/30
4) Shkallet e objektit janë me trashësi t=15.0cm, C-25/30
5) Klasa e Armaturës S=400/500
6) Sistemi statik është përvetësuar sistem monolit skeletor.
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3.9. Paramasa e objektit

pos. L

PARAMASA
Pershkrimi i pozicioneve ndertimore

l.0l

l.02
l.03

PUNET E DHEUT
Germimi i humusit ne thellesi deri 20 cm
9.0 x 9.0 x 0.2 = l6.2
Germimi i gjere i dheut per themel:
9.0 x 9.0 x l.20 = 97.2
Furnizimi dhe vendosja e tampon zhavorit, fraksion
32/64 nen themele dhe nen pllake me trashesi finale
( te rrastuar ) te ndryshueshme

njesia
matese

sasia

m3

l6.2

m3

97.2

m3

64.8

m3

4l.9l

9.0 x 9.0 x 0.80 = 64.8
l.04

Kthimi i dheut te tepert
(3.0 + 2.9 )x 8.6 x l.5 = 4l.9l

pos. 2

Pershkrimi i pozicioneve ndertimore
PUNET E BETONIMIT

2.0l
2.02

Betonimi i themeleve te ve9uara:
(l.0 x 0.90 x 0.85) x 9 = 6.88
Betonimi i shtreses per rrafshim (
trashesia 5 cm) Nen pllake:
7.85 x 8.0 x 0.05 = 3.l4
Nen themele:
(l.0 x 0.9 x 0.05) x 9 = 0.4

njesia
matese

sasia

m3

7

m3

4

2.03

Betonimi i pllakes l( trashesia 20 cm) pa traje
(8.60 x 8.60 x 0.20) - 2.06 = l2.73

m3

l3

2.04

Betonimi i pllakes 2 ( trashesia 20 cm) pa traje
(8.60 x 9.60 x 0.20) - 2.l8 = l4.33

m3

l4.33

2.05

Betonimi i pllakes 3 ( trashesia 20 cm) pa traje
(8.60 x 9.60 x 0.20) - 2.l8 = l4.33

m3

l4.33
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2.06

2.07

2.08

Betonimi i trajeve
(0.75 x 0.2 x 8.6) x 4 = 5.l6
(0.50 x 0.2 x 8.6) x 2 = l.72
(0.30 x 0.20 x 8.6) x 9 = 4.64
(0.30 x 0.20 x 9.6) x 3 = l.72
Vellimi i trajeve : l3.25

m3

Betonimi i shtyllave
(0.20 x 0.25 x 2.60) x l8 = 2.34

m3

3

m3

l.06

Betonimi i shkalleve
Llogaritja e basamakeve dhe pllakes nen te dhe
pushimores
l.80 x 2.06 x 0.20 = 0.74 0.8 x 2.06 x 0.20 =Gjithsej:
0.32

l3.25

69 m3

pas. 3

PARAMASA
Pershkrimi i pazicianeve ndertimare
PUNET E MURATIMIT

3.01

3.02

Muratimi i mureve te jashtme ne perdhese bllaqe
argjilare 20x25x20 Siperfaqja e mureve me hapje
[(7.85 + 8.0 )x 2 ]x 2.60 = 82.42
hapjet:
(0.80 x 1.40) x 6
(0.90 x 1.20) x 1
(0.60 x 0.60) x 1
(1.10 x 2.10) x 1
Siperfaqja e mureve pa hapje:
82.42 - 9.43 =72.99
Vellimi i mureve: 72.99 x 0.20 = 14.60
Muratimi i mureve te brendshme ne perdhese bllaqe argjilare 20x25x20
Siperfaqja e mureve me hapje
(8.2 + 4.05 + 2.20 + 2.28 ) x 2.60 = 43.49
hapjet:
(0.80 x 2.10) x 1
(0.90 x 2.10) x 2
( 1.10x 2.10) x 1
Siperfaqja e mureve pa hapje:
43.49 - 7.77 = 35.72
Vellimi i mureve: 35.72 x 0.20 = 7.14

njesia
matese

sasia

m3

15

m3

8
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3.03

3.04

Muratimi i mureve te jashtme ne kat - bllaqe
argjilare 20x25x20 Siperfaqja e mureve me hapje
{[(7.85 + 8.0 )x 2 ]x 2.60} + [(8.6 + 2) x 1.10] = 94.08
hapjet:
(0.80 x 1.40) x 6
(0.90 x 1.20) x 1
(0.60 x 0.60) x 1
(0.80 x 2.10) x 1
Siperfaqja e mureve pa hapje:
94.08 - 9.84 =84.94
Vellimi i mureve: 84.94 x 0.20 = 16.84
Muratimi i mureve te brendshme ne kat - bllaqe
argjilare 20x25x20 Siperfaqja e mureve me hapje
(4.05+3.54+3.95+2.28+2.20+1.15+1.07+2.75+0.28+0.65)
x 2.60 = 56.99
hapjet:
(0.80 x 2.10) x 2
(0.90 x 2.10) x 3
(0.90 x 1.20) x 1

m3

17

m3

10

m3

9

Siperfaqja e mureve pa hapje:
56.99 - 10.11 = 46.88
Vellimi i mureve: 46.88 x 0.20 = 9.37
Muratimi i mureve te atikes - bllaqe argjilare 20x25x20

3.05

Siperfaqja e mureve:
[9.40 + ( 9.90 x2) ] x 1.50 = 43.8
Vellimi i mureve: 43.8 x 0.20 = 8.76
Gjithsej:

59 m3

pas. 4

PARAMASA
Pershkrimi i pazicianeve ndertimare
njesia
matese

4.01

Materiali dhe punimi i suvatimit te mureve te jashtme te
abjektit ne perdhese me llaq te gatshem

s
a
s
i
a1
1
6
.
6

m2

[(8.80 x 2) + (8.80 x 2)] x 3.30 = 116.16
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Materiali dhe punimi i suvatimit te mureve te jashtme te
objektit ne kat me llaq te gatshem
4.02

[(8.80 x 2) + (8.80 x 2)] x 2.70 = 95.04

m2

1
0
6
.
7

m2

1
6
1
.
7
5
1
9
0
.
8

[(1.0 x 2) + 8.60] x 1.10 = 11.66
= 106.7

4.03

Materiali dhe punimi i suvatimit te mureve te
brendshme te abjektit ne perdhese me llaq te gatshem
[(8.20 x 4) + (3.95 x 2) + (4.05 x 3) + 2.40 + 2.20 + 2.28 + 2.48]
x 2.60=
161.75

4.04

Materiali dhe punimi i suvatimit te mureve te
brendshme te abjektit ne kat me llaq te gatshem
[(8.20 x 4) + (3.95 x 4) + (4.05 x 4) + 2.40 + 2.20 + 2.48 + 1.42]
x 2.60=
190.8

4.05

Materiali dhe punimi i suvatimit te pllafanit te abjektit
ne perdhese me llaq te gatshem

m2

6
3
.
6
4
7
3
.
5

m2

18.2 + 14.41 + 14.14 + 5.01 + 6.96 + 5.10 = 63.64

4.05

Materiali dhe punimi i suvatimit te pllafanit te abjektit ne kat
me llaq te gatshem

m2

5.10 + 15.63 + 13.98 + 14.14 + 8.37 + 7.77 + 8.60 = 78.60
Gjithsej:

712.99

pas. 5

PARAMASA
Pershkrimi i pazicianeve ndertimare
dim. b x h x l [cm]

njesia
matese

sasia

5.01

Trajet nga druri

8 x 10 x 970

cape

6

5.02

Trajet nga druri

8 x 10 x 530

cape

6

5.03

Trajet nga druri

8 x 10 x 900

cape

11

5.04

Trajet nga druri

6 x 8 x 970

cape

12
36

10 x 1.2 x 900

cape

97

Kantralistella

8 x 4 x 970

cape

20

5.07

Listella

4 x 2 x 900

cape

30

5.08

Tjegulla

20 x 2 x 30

m2

87.3

5.09

Hidraizalimi trashesia 1 cm

-

m2

106

5.10

Termaizalim: lesh qelqi
trashesia 8cm

-

m2

87.3

sasia

5.05

Derrasa

5.06

pos. 6

Paramasa e Dritareve
DRITARET - Profilet e aloplast

001

60 x 60

ll
mates
e
cope

002

80 x 140

cope

12

003

90 x 120

cope

2

pos.

dim. b x h [cm]

2

16

pos. 7

Paramasa e Dyerve
DRITARET - Profilet e aloplast

001

80 x 210

ll
mates
ecope

002

90 x 210

cope

5

003

110 x 210

cope

1

pos.

dim. b x h [cm]

sasia
3

9
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4. QËLLIMI, METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
4.1 Qëllimi:
Pengesë në realizimin e një projekti nuk janë vetëm problemet juridike, mjedisore dhe
projektuese. Në proceset ndërtimore ose teknologjike një rëndësi e veçantë u kushtohet
problemeve logjistike, organizativ edhe menaxhuese.
Për realizimin e suksesshëm të projektit të ndërtimit është e domosdoshme që plani dinamik të
kalkulohet sakt, duke i perfshirë të gjitha asetet në posedim. Duhet të zbatohet lloji i duhur i
planit dinamik,në varësi të llojit dhe madhësisë së objektit. Në mënyrë që këto plane të kenë
kuptimin e tyre të plotë ato duhet mbikqyren dhe përditësohen çdo herë. Ky punim paraqet
rezultatet e një hulumtimi në shumë literatura gjë që më ka shtyrë të bëjë krahasime dhe
konkluza mes metodave për organizim të planeve dinamike të punës. Dëshira për të vazhduar
karrieren time ne fushën e organizimit të punës ka qenë njëra nga arsyet e këtij hulumtimi, andaj
studimin nga lloje të ndryshme literaturash e kam konsideruar si permirrësim mbi njohuritë e
mija në këtë fushë.

4.2 Metodologjia:
Ky hulumtim shqyrton metodat per organizimin e planeve dinamike të punes, në kuadër të të
cilit kamë përfshire analizë dhe krahasim mes formave te paraqitjes së planeve dinamike.
Metoda e përdorur për këtë punim diplome është metoda hulumtuese-krahasuese, në kuadër
të së cilës kam përfshirë analizën e përmbajtjes. Për të dhënat jam orientuar në burime sa më
kredibile, si libra dhe punime shkencore.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Projektet inxhinierike duke qenë se janë unike dhe procese jo përsëritës, kanë një shkallë të
lartë pasigurie në përmbushjen e objektivave të përcaktuara në projektin teknik dhe gjatë
fazës së planifikimit të tyre. Duke pasur parasysh se një llogaritje jo e saktë e volumeve të
punimeve në fazën e planifikimit do të na shpie deri tek një planifikim kohor i gabuar në
përfundimit të projektit.
Si prezantim te rezultateve kam vendosur qe aktivitetet ndërtimore nga objekti P+1 ti vendosi
ne ganttogram ku përms tyre synoj te paraqes ecurinë kohore te zhvillimit te punimeve përgjatë
faktorit kohe.
Projekti si mostër studimi është real dhe ka te shqyrtuara te gjitha proceset ndërtimore.
Në vazhdim do të analizohen në mënyrë më të detajuar të gjitha fazat e projektit dhe
karakteristikat e projektit ne ganttogram.
5.1 Manuali i përdorimit të “Gantt” metodës si softwear

Fig. 9. Paraqitja e Gant Teamplete në Exel. (Microsoft Excel 2013)

1- Paraqitja e dritares me teamplete
2- Gant Teamplete (Gantt project planner)
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Pas klikimit të teamplate (Gantt project planner) hapet dritarja me diagramin e gatshëm ku
nevojitet vetëm plotesimi i të dhënave paraprake.

Fig. 10. Paraqitja e Gant Teamplete në Exel. (Microsoft Excel 2013)

123456-

Name of project - Emri i projektit
Activity 01, 02, 03 - Numri i aktiviteteve
Plan Start – Fillimi i aktivitetit
Plan Duration - Koha e zgjatjetjes së aktivitetit
Actual Start - Koha kur ka filluar aktiviteti
Percent complete - Puna e kryer në përqindje Brenda një aktiviteti
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6. KONKLUZIONE
6.1 Gantto-grami
Metodë universale që munde të përdoret në lemi të ndryshme. Ka paraqitje të thjeshte vizuele,
dhe e lehte per ta kuptuar dhe gjithashtu lehtë e konstruktushme. Keto veti e bejnë Ganttogramin metodën më të përdorur për organizime të planeve ndërtimore.E metë kryesore e
Gantogramit është vështersia për të paraqitur numër të madh të aktiviteteve gjë që e kufizon
përdorimin e tij në projekte më natyre të komplikuar. E mete tjetër gjithashtu është edhe
paraqitja e lidhjeve mes aktiviteteve gjë që e vështirson në mase të madhe lexueshmerinë e
planit

6.2 Metoda rrjetore
Metodë me strukture unike (varësisht nga projekti) e cila eshte relativisht e komplikuar per tu
ekzekutuar. E metë kryesore është pamundsia për ta kuptuar nga personat që inkuadrohen nga
lëmit tjera. Gjithashtu mangësi tjetër e saj është edhe paraqitja e shumë aktiviteteve që fillojnë në
të njejtën kohë.
Karakteristikat themelore të metodes rrjetore janë:
-

Secili aktivitet fillon dhe përfundon me ngjarje.

-

Duhet të ekzistojë një ngjarje fillestare dhe një përfundimtare në planin rrjetor.

-

Struktura e rrjetit duhet që gradualisht të zgjerohet dhe gradualisht zvogëlohet.

-

Të gjitha aktivitetet përveç të parit duhet të kenë aktivitet të mëparshëm (të
mëparshme).

-

Të gjitha aktivitetet përveç atij të fundit do të kenë në vijim aktivitetin e ardhshëm
(tjetër).

-

Në qoftë se një aktivitet duhet të përfundohet para fillimit të aktivitetit të ardhshëm,
atëherë është ngjarja përfundimtare e aktivitetit paraprak identike me ngjarjen
fillestare të aktivitetit të ardhshëm.

-

Në qoftë se duhet të përfundohen disa aktivitete për të filluar aktiviteti i ardhshëm,
atëherë të gjitha ato aktivitete duhet të përfundojnë në ngjarjen fillestare të
aktivitetit vijues.

-

Në qoftë se nga realizimi i një aktiviteti varet fillimi i disa aktiviteteve, atëherë këto
aktivitete të ardhshme do të kenë ngjarje fillestare ngjarjen e fundit të aktivitetit
paraprak.
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-

Në rastet kur disa aktivitete kanë ngjarjen e njëjtë fillestare dhe përfundimtare,
atëherë për përcaktimin e drejtë të varshmërive të ndërsjellta, përdoren aktivitetet
fiktive.

-

Në një diagram të rrjetit mund të përdoren më shumë aktivitete fiktive sipas nevojës.

-

Në rastet kur një aktivitet mund të fillojë me përfundimin e pjesërishëm të aktivitetit
paraprak, atëherë është e nevojshme që ky aktivitet paraprak të ndahet.

-

Secili aktivitet në diagramin rrjetor mund të ndodhë vetëm një herë, nuk janë të
lejuara laqet sepse aktivitetet paraqesin kohën, kështu që shigjeta nuk mund të
kthehet mbrapsht.

6.3 Metoda probabilitare P.E.R.T
Pasi që metoda P.E.R.T është metodë probabilitare gjithmonë planet operative kanë një
kohëzgjatje më të madhe, gjë qe e rrit koston e ndërtimit të vepres inxhinierike. Metoda
P.E.R.T preferohet të bëhet vetëm te ndërtimet specifike dhe të veqanta për nga natyra ku
ecuria e aktiviteteve nuk dihet me saktësi. Kjo metodë nuk merr parasyshë vetëm
sekuencat kritike që kanë një numertë madh aktivitetesh që len përtë kuptuar se asnjë
aktivitet nuk është dominues. Kryesisht kjo metodë përdoret si metode e dytë e
organizimit të planit operativ vetëm e vetëm për arsye të llogaritjes së riskut.
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